SUMMARY
Pleistocene glaciation, as on the other high mountains of Anatolia, has left clear evidences on the Kaçkar Mountains (3932 m), on Kaçkar which had a stable show cover at 2700 m in Pleistocene, the glacial evi dences can be observed at 2000 m on the north and 2200 m on the south. Today, the area is one of the most important actual glaciation areas of Anatolia.
The terminus of the actual glaciers, situated mostly on the northern spoles of the Kaçkar Mountains, reach to 3000-3200 m.
There are "yayla" settlements, on different altitudes at the bottom of "U" shaped valleys which are remanents of the enormous glaciers exten ding several kilometres in the Pleistocene.
There is a close relation between glacier morphology and location of "yayla's". There is also a close relation between "yaylacılık", which is the most important socio-economic activity and the climatic conditions.
Yaylacılık is the directly effected by the melting of snow and diffe rent times due to rapid increase of the altitude. Therefore there are several yayla's located on different altitude steps vertically belonging to the same village.
Kaçkar Mountain has been declared a tourism center due to the chracteristics given above.
GİRİŞ
Türkiye aktüel buzul alanları bakımından zengin değildir. Pleistosen'e ait önemli buzul alanlarının varlığı sadece yüksek dağlık kesimlerde bıraktığı izlerle belirlenebilmektedir.
Ülkemizde Pleistosen'e ait buzul izleriyle beraber aktüel buzullaşma nın birlikte görüldüğü ender yerlerden birisi de Doğu Karadeniz Bölü-mü'ndeki Rize Dağları'nm, Kaçkar Dağları ünitesidir (Bkz. Şekil: 1). Kaç-kar Dağları'nın başlıca doruklarını oluşturan Dilek, Bulut ve Soğanlı Dağları'nın arasında yer alan Kaçkar Dağı (3932 m) da diğerleri gibi Ple istosen buzullaşmasına ait izler taşımaktadır.
Bu alanda yükseltinin kısa mesafelerde artması yaylacılık etkinlikle rine bağlı bir takım geçici yerleşmelerin de kurulmasına doğrudan etkili olmuştur. Ülkemizin önemli zirvelerinden birisine sahip olan Kaçkar Da-ğı'nda aktüel buzullaşmanın ve diğer doğal değerlerin zenginliği dağcıla rı, turistleri ve bilim çevrelerini buraya çekmiştir.
Kaçkar Dağında Buzul Şekilleri
Kaçkar Dağı'ndaki buzul şekilleri dört büyük tekne vadi ve onlara kavuşan pekçok yan kolda toplanmıştır. Buzul vadilerinden, Hastaf ve Dübe, güneybatıdan kuzeydoğuya, Ceymakcur vadisi güneydoğudan ku zeybatıya, Kavran vadisi ise güneyden kuzeye uzanmaktadır 1 (Bkz. Şe kil:2).
Hastaf Vadisi: Bu vadi Kaçkar Dağı'nın güney yamaçlarına ve So ğanlı Dağı'nın kuzey yamaçlarına yerleşen çeşitli boyutlarda sirklerle baş lar. Kaçkar Dağı'nın güney yamacında yeralan sirkler içerisinde birbirin den farklı büyüklükte aktüel buzullar da yeralmaktadır. Bunlardan büyük olanı, kuzeye bakan yamaca yamanmış, eğimi fazla bir sirk içerisindedir. İ. Yalçınlar'ın (1951) Krenek'ten nakline göre dil yükseltisi 3540 m olan bu buzul, 3700-3550 m 1er arasında yer alır. Buzulun hemen kuzeyinde bulunan doğu-batı yönlü küçük bir asılı buzul vadisinin sirk kısmında yer alan diğer buzul ise 3500-3480 m lerdedir. Bu buzulun önünde küçük bir dil çanağı gölü de vardır.
Söz konusu buzulların güneydoğusunda bulunan sirkin içerisinde yer alan gölün yükseltisi 3375 m, alanı ise 750 m 2 dir. Bazı çevrelerce krater gölü olarak da nitelenen, bu sirk gölü, çalışma alanının en büyük gölüdür (Bkz. Foto:l). Buradaki sirkin önünde bir eşik ve çok sayıda hörgüç kaya Foto: 1: Kaçkar Dağı'ndaki en büyük sirk gölü olan Büyük Deniz Gölü (3375 m).
1. Buzul vadileri, içlerinde bulunan yaylaların isimleri esas alınarak adlandırılmıştır.
ile farklı yönlerdeki cilalı, çizikli yüzeyler dikkati çeker (Bkz. Foto:2). Bu şekillerin içerisinde bulunduğu kısa ve geniş buzul vadisi dik bir eşik le ana sisteme kavuşur.
Foto 2: Hastaf buzul vadisinden, cilalı ve çizikli yüzeyleri ile, bir hörgüç kaya örneği.
Hastaf vadisinin, Soğanlı Dağı'nın kuzey yamaçlarında üç büyük sir ki vardır. Bu sirklerin hemen önünde genç moren sırtları ile düzensiz moren yığınları birlikte bulunmaktadır (Bkz. Foto:3). Vadi belirgin yan mo ren sıraları ve eşiklerle ana buzul vadisine kavuşur. Hastaf vadisine güney yamaçlarından kavuşan 3 buzul vadisi, asılı karakterdedir. Bunlar ana bu zul vadisi tabanından 300 m kadar yüksektedir. Vadinin kuzey yamaçları ise kayşat konileri ile boydan boya kaplanmış durumdadır. Hastaf vadisi nin güney yamacında yer alan sirk ve asılı buzul vadisi gibi şekillerin ku zey yamaçlarında görülmeyişi ve kayşat konilerinin sadece kuzey yamaç larda bulunması, buzul vadisine belirgin bir asimetri kazandırmıştır. 5 km uzunluğundaki Hastaf vadisinin eğimi ortalama %10 dur. Çok sayıda eşik ve hörgüç kayaların da bulunduğu Hastaf, karakteristik bir tekne vadidir (Bkz. Foto: 4). Bu vadi içinde akmakta olan Büyükçay, tabandaki morenleri yararak, sekiler oluşturmuştur. 2270 m derin ön moren seddi ile so nuçlanan Hastaf tekne vadisi buradan itibaren fluvial karakterde devam eder. Kaçkar doruğunun kuzeybatısındaki buzulların boyutları ve dilleri nin ulaştıkları seviyeler farklıdır. Bunlardan en uzun olanı 1250-1300 m uzunluğunda ve bu sistem içerisindeki tek vadi buzuludur. Dik bir yamaç önünde, tipik bir geri yarığı ile 3600 m den başlayan bu buzul, 3000 m ye kadar iner. Buzul dilinin son 100 m si yamaçlardan dökülen enkaz örtüsü ile kaplanmıştır (Bkz. Foto : 8). Diğer buzullar vadi buzulunun doğusun da ve batısında yeralırlar. Batıda yeralan buzullardan büyük olanının dili 3080 m ye, doğuya yer alan buzulun dili ise 3100 m ye kadar iner. S. Hastaf ve Dübe vadilerinin, Karadeniz üzerinde gelen nemli hava kütlelerine kapalı oluşları bu vadilere düşen yağış cinsi miktarını etkile mektedir. Bu sebeple göreceli olarak ortaya çıkan farklılıklar Pleistosen ve aktüel kar sınırına da yansımış ve kuzeyden güneye gidildikçe azalan denizel etkiler nedeniyle Pleistosen'e ait kalıcı kar sınırı yükselmiştir (Bkz: Tablo 1). Ceymakcur ile Kavran vadilerinde Aşağı ve Yukarı olarak isimlendi rilen ve farklı yükseltide konumlanmış olan yaylaların kuruluşunda kar örtüsünün bahar aylarında yerden farklı zamanlarda kalkması etkindir. Yaylaların kademeli olmasının bir diğer sebebi ise taze ot ihtiyacının karşılanabilmesidir. Yaylaya çıkan köylerin tümünün 1000 m den daha aşa ğıda yer almasının sonucunda yöre halkı ilk önce, nisan ayı ortalarında bir mezraa olan (Tandoğan 1988) , Ayder'e gelmektedir. Burada 10-15 gün kadar kaldıktan sonra önce aşağı yaylalara çıkılmaktadır. Yukarı yay lalara çıkış ise karın henüz yerden kalmaması sebebiyle ancak haziran ayında gerçekleşebilmektedir. Ceymakcur yaylalarına Çamlıhemşin ilçe sine bağlı Aşağı Şimsirli ve Kaplıca köyleri, Kavran yaylalarına ise Çam-lıhemşin'e bağlı Sırt, Yukarı Şimsirli, Güroluk ve Pazar ilçesine bağlı Akbucak köyleri halkı çıkmaktadır (Somuncu 1992 ).
Yukarı Ceymakcur ve Yukarı Kavran yaylalarında ağustos ayı sonu na kadar kalınmaktadır. Bu tarihten sonra, aşağı yaylalara inilmekte ve ekim ayı başına kadar burada kalınmaktadır. Ekim ayında Ayder'e kalın dıktan sonra ise köylere dönülmektedir. Yukarı yaylalardan dönüş başla dığı zaman, bazı aileleler aşağı yaylada kalmadan Ayder'e inerler. Yayla lara çıkış ve dönüşler gelenek haline gelmiş, törensel ve şenlik havası içerisinde yapılmaktadır. Bu şenliklere yörede "Vartovur" adı verilmekte dir (Sonumcu 1989).
Ceymakcur ve Kavran yaylalarında hayvancılık amaçlı yaylacılığın yanısıra sadece yaz tatilini geçirmek için gelenlerin sayısının günden gü ne arttığı dikkati çekmektedir. Yöre halkı dışında kaplıca tedavisi (Tando ğan 1988), dağcılık ve doğa yürüyüşcülüğü gibi çeşitli amaçlarla da bu yaylalara gelenler vardır.
Ceymakcur ve Kavran yaylalarında evlerin hemen tümünün yamaç eğiminden kazanılan alt bölümleri ahır, bunun üzerine yapılan kısım ise konut olarak kullanılmaktadır (Bkz. Foto: 10). Sözkonusu yayla evleri yörenin geleneksel mimarisine uygun, estetik bakımdan son derece güzel yapılardır. Binaların ahır olarak kullanılan bölümleri taştan, konut olarak kullanılan kısımları ise tümüyle ahşaptan yapılmıştır. Bunun yanında sa- dece taştan yapılmış, birbirlerinden aralarındaki duvarla ayrılan iki bölüm halinde, daha basit yayla evleri de vardır. Bu yapıların bir bölümü ahır, diğer bölümü ise konut olarak kullanılmaktadır. Yaylaya çıkan ailelerin gelir düzeyleri farklıdır. Bu sebeple yoksul aileler maliyeti düşük ve temi ni daha kolay olan yapı malzemelerini tercih ederek, genellikle taştan ve tek katlı yayla evleri yapmışlardır. Varlıklı aileler ise çoğunlukla iki katlı ve ikinci katları tümüyle ahşap olan konutlara sahiptiler. Yaylalardaki ko nutların üzeri önceleri hartama (bedevra) ile kaplanırken, bunların yerini, günümüzde çinko levhalar almıştır.
Ceymakcur ve Kavran tekne vadilerindeki yaylaların konutları planlı ve özenli yapılmıştır. Konutların çoğu 3 veya 4 bölümden oluşur. Bunlar dan girişte yer alan mekân, günlük ekonomik faaliyetlerin yürütüldüğü yerdir. Bu bölümün duvarının herhangi bir yerinde ise ısınmak ve yemek pişirmek amacıyla kullanılan ocak bulunur, konutlarda yiyeceklerin ve el de edilen ürünlerin depolandığı kısım ile diğer odalara bu bölümden açı lan kapılarla geçilir. Konutların zemini ahşapla döşenmiştir. Buranın al tında ahır olarak kullanılan bölüm yer alır. Yöredeki yayla konutlarının kapıları, çoğunlukla güneye bakmaktadır. Konutlardaki pencerelerde, yaylacılık dönemi sonunda, yapıyı dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı korumak amacıyla yapılan pancurlar da vardır.
Ceymakcur ve Kavran yaylalarına 900 kadar büyükbaş, 100 kadar da küçükbaş hayvan götürülmektedir. Yaylacılık döneminde bu yaylaların köyle bağlantıları devam etmektedir. Bu yaylalarda erkek nüfus başka şe hirlerde çalışmaları sebebiyle azdır. Çay hasadı dönemlerinde de insan sa yısında bir miktar eksilme görülür. Yayla halkının ihtiyaçları, Doğu Karadeniz'in belli başlı kaplıcalarından birinin bulunduğu Ayder yerleşmesinden karşılanmaktadır. Burası son zamanlarda yaylacılık faali yetlerinden çok turizme hizmet eder hale gelmiştir.
Dağın doğu yüzünde yaylalar ve yaylacılık:
Hastaf tekne vadisi üzerinde 2400 m deki Hastaf yaylasına sadece Yaylalar (Hevek) köyü halkı çıkmaktadır. Yayladaki konutların hemen tümü moren depolarından temin edilen taşlardan yapılmış olup, üstleri ahşap malzeme ile örtülmüş tür. Konutlar genellikle tek odadan oluşmuş, basit yapılardır. Bu konutla rın tabanı toprak olup üzerine kilim vb. bir örtü serilir. Yaylacılık dönemi boyunca bu oda aynı zamanda yağ, peynir yapımı ve bunların depolanma sı amacıyla da kullanılmaktadır. Bu mekanda genellikle sadece bir duvar üzerinde, içeriye ışık girmesi amacıyla bırakılan küçük açıklıklar vardır. Yaz aylarında geceleri 2-3 °C ye kadar düşen sıcaklığın etkisini azaltmak amacıyla, pencere boşlukları cam veya naylon bir örtüyle kaplanır. Bu odaların yanında yaylaya getirilen hayvanların barındırıldığı ve samanlık olarak da kullanılan, üç tarafı duvarla çevrili, üzeri kapalı, önü açık bir bölüm vardır. Sözü edilen bu mekânların önünde bir avlu bulunmaktadır. Avluyu oluşturan taş duvarların herhangi bir köşesinde ocak bulunur (Bkz. Şekil: 4).
Hastaf yaylasına nisan-mayıs aylarında çıkılmaktadır. Burada ağus tosa kadar kalınır. Yaylacılık döneminde içerisinde kuzeydeki yaylalarda' olduğu gibi, halkın köyü ile bağlantısı sürmektedir. Gerek kişisel ihtiyaç ların karşılanması, gerekse köyde yürütülen ekonomik faaliyetler için za man zaman köye gidip gelmeler sözkonusudur.
Dağın bu yüzündeki diğer yayla ise yine bir tekne vadi içerisinde bu lunan, 2450 m de konumlanmış Dübe yaylasıdır. Bu yayla, buzulun oluş turduğu bir eşik önünde (Bkz. Foto: 11), geceleri yükseklerden vadi için de kanalize olan rüzgârlardan korunaklı bir yerde kurulmuştur. Sözkonusu yaylada da Hastaf yaylasında olduğu gibi evler morenlerden inşa edilmiştir. Yayla evlerinin çoğunun üzeri ahşapla kaplanmıştır, kimi lerinde ise bunun yerine çinko örtü almıştır. Buradaki konut planlan ile Hastaf yaylasındakiler arasında belirgin bir farklılık olmamakla birlikte, Dübe yaylası konutlarının daha özensizce yapılmış oldukları dikkati çe ker.
Ağustos ayına kadar Hastaf yaylasında kalan Yaylalar köyü halkı bu ayın sonunda Hastaf yaylasını hemen tümüyle terkederek Dübe yaylasına geçer. Burada eylül ayı sonuna kadar kalındıktan sonra ise köye dönül mektedir. Bunun yanında Yaylalar köyünü oluşturan bazı mahalleler ise bu iki yayladan yalnız birisini kullanmaktadır.
Hastaf ve Dübe yaylalarına sadece hayvancılık amacıyla gelenlerin yanısıra, Yaylalar köyünden başka şehirlere göç ederek yerleşenlerin, yaz tatillerini geçirmek amacıyla yaylaya geldikleri de görülür.
Hastaf ve Dübe yaylasına 250 kadar büyükbaş, bir o kadar da küçük baş hayvan götürülmektedir. Hastaf vadisinin vejetasyonu daha çok mera özelliği göstermektedir. Kaçkar Dağı'nın doğusunda sürdürülen yaylacılık faaliyetleri sırasında ilk dönemlerde önce (nisan-ağustos ayları arası) Hastaf tekne vadisindeki vejetasyondan yararlanılmakta, ardından ağustos ayına kadar hayvan otlatmak için hemen hiç kullanılmamış olan ve vejetatif örtüsü daha çok çayır özelliği gösteren Dübe vadisine geçilmektedir.
Hastaf ve Dübe vadilerinde, kış aylarında hayvanların beslenmesinde de kullanılmak amacıyla ot biçilerek yaylacılık dönemi içerisinde köye götürülmektedir.
Kullanılma dönemleri dikkate alındığında Hastaf Yaylası, Aşağı Ceymakcur ve Aşağı Kavran yaylalarına, Dübe Yaylası ise Yukarı Ceymakcur ve Yukarı Kavran yaylalarına benzerlik gösterir (Bkz. Şekil: 5).
İnceleme alanında yaylacılık buzul vadileri ile sınırlı bir durum gös termektedir. Buzul vadileri içindeki eğim koşullarının elverişli olması yaylacılık faaliyetlerini, buralara yöneltmiştir. Buzul vadilerinin hepsinde yaylacılık sınırı vadilerin köklerinde yer alan sirk tabanlarına kadar izle nebilmektedir (Bkz. Şekil: 6). Örneğin, Kavran vadisinde, aktüel buzulla rın önünde yeralan Öküzçayırı'nda, yaylalardan getirilen boğalar eylül or tasına kadar alıkonulmaktadır.
İnceleme alanı içerisinde çok sınırlı bir yer tutan tarım alanları Ol gunlar mahallesi seviyesinde, Dübe ve Hastaf vadileri girişinde görül mektedir. Buradaki küçük düzlükler üzerinde yulaf ve arpa ekimi yapıl maktadır.
Yörede orman alanları, doğuda Olgunlar mahallesi civarında 2150 m lere kadar çıkar. Burada yaygın olarak sarıçamlar (Pinus silvestris) görü lür. Kuzeyde ise, orman alanları, Aşağı Kavran ve Aşağı Ceymakcur yay laları seviyelerinde 2200 m ye kadar ulaşmaktadır. Burada kızılağaç (Al mış barbata), ladin (Picea orientalis) ve yer yer göknarlar (Abies nordmanniana) görülmektedir (Bkz. Foto: 10). Ayrıca kuzeyde zengin bir ormanaltı florası da vardır. Dağın kuzeyi ile doğusunda orman üst sınırın daki asimetri ve bitki türlerindeki farklılık iklim koşullarına bağlı olarak meydana gelmiştir.
Kaçkar Dağında Turizm
Kaçkar Dağı, yurdumuzda dağ turizmi açısından en önemli alanlar dan biridir. Bunda, sözkonusu dağlık alanın doğal ve beşeri özelliklerinin payı büyüktür. Kaçkar Dağı'ndaki buzullar ve buzul gölleri, özellikle ku zey yamaçlarda 2200 m kadar izlenebilen zengin orman örtüsü ve bunun üzerinde yer alan alpin vejetasyon dikkati çeken doğal değerlerdendir. Bu doğal ortamla uyumlu bir dağılış gösteren yaylalar ve yaylacılık faaliyet leri de turizm açısından önem taşımaktadır. Kaçkar Dağı'nda turizm, ço ğunlukla tırmanma ya da dağ yürüyüşcülüğü olarak da tanımlanan "trekking" biçiminde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca fotoğraf çekmek, bitki ve hayvan varlığını, buzul ve buzul göllerini incelemek ve görmek amacıyla gelenler de vardır. Dağın zengin turizm potansiyeli yeterince organize bir şekilde değerlendirilememektedir.
Kaçkar Dağı'na, çoğunluğu yabancı olan turistler bir tur organizasyo nu aracılığı ile veya birkaç kişilik küçük gruplar halinde gelmektedirler.
Çeşitli amaçlarla Kaçkar'a gelenler, turizm şirketlerince önceden be lirli kamp alanlarında kurulmuş olan çadırlarda ya da beraberlerinde geti rerek kurdukları çadırlarda kalmaktadırlar. Bunun yanında yöre halkının konukseverliği, yayla evlerinin bu amaçla kullanılmasını sağlar.
Kaçkar Dağı'nda gerçekleştirilen turizm faaliyetleri dağın kuzeyin den ve güneyinden başlayan iki farklı rotadan yapılmaktadır (Bkz. Şekil: 6). Dağın güneyindeki rota, Erzurum-Yusufeli bağlantılıdır. Yusufeli'nden dağa en yakın yerleşim merkezlerinden biri olan Yaylalar köyüne kadar araçla gelinebilmektedir. Yaylalar köyü turizm amaçlı bu tip faali yetlere cevap verebilecek bazı fonksiyonlara sahiptir. Yaylalar köyünde, köyün ortak malı olan bir dağ kulübesi ile şahsa ait bir pansiyon bulun maktadır. Ayrıca burada yiyecek ve benzeri zorunlu gereksinmelerin kar şılayabilecek (bakkal, fırın, kahvehane) hizmet birimlerinin yanısıra ça dırlı kamp kurmak isteyen turistler için köy çevresinde uygun kamp alanları mevcuttur (Bkz. Foto: 12) . Turizm, imkanları kısıtlı bir dağ köyü olan, Yaylalar köyü halkı için son birkaç yıldır önemli bir gelir kaynağı olmaya başlamıştır.Köyün erkekleri çevredeki geziler için gelen gruplara kılavuzluk yapmakta, ayrıca turist gruplarının eşyalarını kamp alanlarına taşınmasında hayvanlardan yararlanılmakta ve bu yolla köye gelir sağlan maktadır. Bu haliyle Yaylalar köyü, yurdumuzda henüz gelişmekte olan dağ turizmi konusunda önemli rol aynayan güzel bir örnek oluşturmakta dır. Kavran vadisi güzergâhında Yukarı Kavran yaylasına kadar araba yolu mevcuttur. Ancak toprak olan bu yol yağışlar sonucu çoğu zaman yer yer bozulmaktadır. Yukarı Kavran yaylasından sonra yolun bitimiyle birlikte patika başlamaktadır.
Vadi içerisindeki yaylalardan yukarıya çıkarıldığında, Kaçkar doru ğunun kuzeybatısında, yöre halkınca "Mezovit" olarak anılan, Oküzçayı-n'na (2800 m) ulaşılır. Burada çadır kurmak için uygun kamp alanları mevcuttur (Bkz. Foto: 14) . Özel tırmanış malzemesi kullanarak buzulla rın üzerinden Kaçkar doruğuna çıkabilir. Ülkemizdeki aktüel buzulların en güzel örneklerinin bulunduğu bu alan dağcılar, fotoğrafçılar, doğa bi limciler ve buradaki doğal güzellikleri görmek amacıyla gelenler için ilgi çekicidir. Çevrede değişik amaçlı günübirlik yürüyüşler yapıp kamp yeri ne dönmek mümkündür.
Dağ turizmi yurdumuzda giderek yaygınlaşmaktadır. Bu konuda bü yük bir potansiyelin varlığı gözönüne alınarak Turizm Bakanlığı tarafın dan, ülke düzeyinde çeşitli çalışmalar başlatılmıştır. Söz konusu çalışma ların amacı, dağ turizmine elverişli alanların belirlenmesi ve buraların, gerekli etüdler yapıldıktan sonra bir planlamayla turizme açılmasıdır. Bu çerçevede, Kaçkar Dağı ve çevresi Bakanlar Kurulu'nun 07 Şubat 1991 tarih ve 91/1514 sayılı kararı ile "Turizm Merkezi" ilan edilmiştir. Bu ka rar 20 Mayıs 1991 tarih ve 20876 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Turizm merkezi ilan edilmesiyle dikkatleri üzerine çeken bu yörede, öncelikle yapılması zorunlu bazı düzenlemeler gündeme gelmiştir; -Kuzeyde Yukarı Kavran'a, güneyde ise Olgunlar mahallesine kadar ulaşan yol, doğanın korunabilmesi için, daha yukarıya götürülmemelidir.
-Turistlerin konaklayabilmeleri için yöredeki yayla evlerinden ya rarlanılabilir. Bu evler aslına uygun restore edilmeli, yeniden yapılacak konutlarda ise geleneksel mimari tarz korunmalıdır. Yörede, yaylalardan yukarıda olası bir yapılaşmaya kesinlikle izin verilmemelidir.
-Dilberdüzü, Öküzçayırı gibi ana kamp yeri özelliği yaşıyan alanlar da, çevrenin kirletilmemesi ve korunması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması zorunludur. Bu alanlarda, turizm dönemlerinde mutlaka görevli bulundurulmalıdır.
-Kaçkar Dağı'nın bitki ve hayvan varlığı envanteri çıkarılmalıdır. Özellikle bu yöreye has türlerin korunması ve tanıtılmasına yönelik çalış malar yapılmalıdır.
-Yörede turizm faaliyetlerine katkıda bulunmak üzere, tanıtıcı slayt ve fotoğraflar, otantik el sanatı ürünleri satılan, dağcılık ve kamp malze mesi sağlanabilecek birimler ve turizm danışma büroları tesis edilmelidir. Bu amaç için Yaylalar (Hevek) köyü ve Ayder en uygun yerleşmelerdir.
-Kaçkar Dağı'nın turizme açılması için acele edilmemeli, sağlıklı bir gelişme için, öncelikle belirtilen alt yapı çalışmaları tamamlanmalıdır.
-Kaçkar Dağı ve benzeri turizm merkezlerinin planlanmasında, doğa ve insan ilişkisinin sağlıklı bir şekilde kurulabilmesi için, coğrafyacıların aktif katılımına ihtiyaç vardır.
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